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NOSTRA SENYORA DE LA MERCE
CANTIC A DUE;S VEUS
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NOSTRA PUBLICACIO
I. - Princf pis generals
Dues finalitats porta la mus1ca sagrada que
com tots la Llittirgia va endre~ada a la la gtoria de
Deu y a l'edificaci6 dels fidels. En primer lloc,
revestint el text llihirgich ab adequades melodies,
dona major eficacia al meteix text , ab lo qual
s'excita mes la devoci6 dels fidels. y en segon
lloc, contribueix a donor major explendor y bellesa
a Jes solemnitats relligioses.
En conseqilencia, pera cumplir degudament sa
finalitat, la musics sagrada ha d'esser santa, excluint tota profanitat no solsament en el fons y en
la forma, sino tambe en l'interpretaci6 o execuci6.
Ha de tenir, bondat de formes o art veritable, puig d'altre manera no es possible que tingui
sobrc l'esperit de qui l'escolta, aquella influencia y eficacia que's proposa l'lglesia al admetre
la musics en sa Llittirgia. Y ha d'esser, ademes,
.J111iversal, en el sentit de que, concedint a Iota

nac/O la facultat d'admetre en ses composicions
relligioses aquelles formes parlicu1ars que constit11ei.ren el caracter especific de sa propia
mdsica, deue11, no obs/ant, es/ar de /al manera
subordinades a/s caracters generals de la mdsica sagrada que, al sentirla, cap fide/ d'altre
naci6 e.rperimenti impresi6 qile no sia bona.
Aixo es lo que disposa· el COdec juridic de
la mdsica sagrada, o sis el Mota proprio de
S. S . Pius X, de 22

'de ]'lovembre de 1905.

PUBLICACl6 DE MDSICA RELLIOIOSA procurara a
ta mida de ses forces , que ses composicions tinguin
Jes ·condicions degudes, no publicant musics pro·
fana ab lletra relligiosa, y seleccionant Jes obres
pera que totes assoleixin la categoria d'art veritable. Empro usara de la llibertat permesa de compondre la musics ab cayent catala, llibertat mes
justificada encara si s'aten a les lletres usades.
Y es cosa ben llogica que permetentse en la Iglesia
la parla popular s'hi consenti tambe la seva expressi6 musical.
Y no creyem que'I fide! extranger al sentir nostra
mtisica, experimenti cap impresi6 desagradable ni
profana. Ademes, que si busquessim els origens de

... ,·.'·

..
.

la mtisica popular y del cant gregoria, trovariem
per abdues la meteixa font. Y abdues son diatoni·
ques, encar que la popular s'ha anat modificant ab
Jes influencies modernes del cromatisme. Mes repetim que en sa puresa originaria la melodia gregoriana y la popular venen a esser una meteixa cosa.
Encara avuy hi podem trovar perfectes semblances ,
com per exemple, entre el Christe de la Missa
d'Angelis y la popular Can~6 de Nadal. Aquf van
la transcripci6 del Christe en notaci6 moderns dels
monjos de Solesmes y la melodia popular segons
l'Ali6.
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Y aixo no sols passa ab nostra musics, ;sino ab
totes Jes melodies populars, sien franceses, ita·
lianes, russes y fins se pot fer la prova ab melodies orientals o arabes y ab htingares sense por de
quedar malament. Moltes d'elles queden ben gregocrianes sols suprimfntleshi el compas y el temps.
II. - Genres de Musica sagrada
El principi o regla general que indica el Codec
juridic de Mdsica sagrada es, que sera tant
mes relligiosa una composici6 musical quant mes
s'acosti en el cayent, inspiraci6 y sabor a la melo·
dia gregoriana, que es la mtisica .propia de !'Iglesia
y el model suprem de tota musica relligiosa. Despres de la Gregoriana posa el Motu Proprio. com
a musics tambe altament relligiosa la polifonia
classics. Afegint despres en son § 5:

L'Igtesia ha regonegut p /omen/at en tot
temps els progressos de /es arts, admetent en
Sl'rvey de/ cu/le lo queen el transcars dels sigles
el geni ha sabut trovar de bo y de bell, salva
sempre la //ey //itdrgica: per consegiient, la mdsica mes moderna es tambe admesa en l'/gtesia,
ja qae con/a ab composicions de ta/ bondat,
serietat y grave/al, qae de cap manera son indignes de /es solemnitats re/ligioses.
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PusucAc16 DE Mus1cA RELLIGIOSA conforme
en tot ab aquestes regles y criteri, enten que en
Jes solemnitats llitiirgiques, ordinariament s'ha de
donar absoluta preferencia al cant gregoria, procu·
rant que'I poble hi prengui part. Mes quan ab els
deguts miraments ~si miisica figurada en Jes fun·
cions relligioses, aleshores deixem als autors tota la
llibertat que'I Motu Proprio els hi concedeix, dei·
xant a son pier, a sa pie tat y gust artistic, el
compondre ses obres ab estil gregoria, politonic,
modern, popular, diatonic, crcmatic, etz., perme·
tentse tots els aven~os y ltibertats que'I progres de
l'art musical modern dona, per exemple, en l'tis de
quintes y octaves, falses relacions, etz., sem~re que
la ploma que les escrigui sia guiada discretament
per una ma mestre en son art. Naturalment que no
totes les obres .seran d'igual merit artfstic; aixo
depen de l'autoritat musical de cads autor qui per
aixo afrontan tes disseccions de la crftica ptiblica.
La ~asca de PUBLICACI6 DE MusICA RELLIGIOSA es
vetllar pera que dintre dels diferents genres de
mtisica no's manqui als principis generals, no sots
excluint tota cosa profana, sino tambe exigint un
minimum d'art a totes Jes composicions que publi·
qui, com conve a la dignitat de la Llittirgia y a la
culture moderna de nostra terra.
No obstant, com diu Pius X, com que la mtisica
moderna ha sigut d'tis principalment profa ( 1),
exigeixen tats composicions major cura pera evitar tota reminiscencia teatral y . tots profanitat
en el fons y en sa forma externa. Cita el Motu
Proprio, com genre de maxima oposici6 al relligies
o gregoria, el genre dit teatrat tant de moda en el
sigte passat, sobre tot en Italia. No cal dir, doncs,
que no sols per lo que te d'antirelligi6s, sino tambe
per bon gust artistic, fugirem absolutament d'aquell
convencionalisme carrinc16 que infonnava aquella
musics.

Ill. -Text llittirgich

La llengua o idiom a propi de /'Iglesia Romana es la Llatina, per lo qua/ es/a prohibit que

en /es splemnilats /litrirgiques se canti cap cosri
en /lengua vulgar. Estant determinats pera cada
funci6 llitrirgica els te.i(es que s'han de posar en
mlisica p l'ordre en que's deuhen cantar, no es
lfcit alterar aquest ordre ni cambiar els te.rtes
prescrits. Abds ho diu el Moht Proprio.
Com se veu clarament aquf s'usa la paraul~
llitlirgica en el sentit ritual de la paraula; aixo
es que ja te forma determinada oficialment per
flglesia, com son, per exemple: ta Missa, l'Ofici,
exposici6 y reserva det Santfssim, sepelis, etz.
Fora d'aquest · csssos, s'usa ben tfcitament la
Hengua vulgar, com en tes funcions del mes del
Sagrat Corde Jestis, de Maria, novenari d'animes,
trissagis, rosaris; . etz., en les quals no hi han
lletres determinades en lo Ritual. Y pera aquestes
funcions extrallittirgiques es de lo mes faltats q~e
estem de mtisica santa p artfstica y a n'aixo se
dedicara principalment PUBLICACl6 DE MUSICA
RELLIGIOSA, puig de Misses y Motets pera Jes fun·
cions llihirgiques facilment se'n troven de ben acabades en tot sentit y pera tots els gustos y conve·
niencies en altres edicions.
En qusnt als textes donem Is preferencis a les
poesies mfstiques de Mossen Jacinto Verdaguer,
no solsament per esser eminentment Hriques, sin6
especialment per haver encarnat tot el mes exquisit
sentiment piad6s y mfstic de nostre poble, qui no'I
coneix com deuria y com ell se mereix, encar que
atguns tat volts ab refinament exagerat y segurament ab massa presunci6, l'hagin titllat excessi\la·
ment.
Ab squest esperit y aquesta finalitat, ve nostra
publicaci6 a' trevallar en la obra artfstica y relligiosa somniada pe'I entusiasta P. Uriarte, intensament trevsllsds per l'insigne musicolec Pedrell y
feta gustsr en nostra terrs pe'I meritfssim Orfe6
Catala. Aixo es procurer l'enattiment de l'ilnima
popular aixecantla a la regions esplendoroses magnificents de ta vida n:~lligiosa llittirgica, per les
exquisides y phmeres vies de !'art.

( 1) Atgunes tr~ducclons diuen ... com que la mus/ca moderna
es principalmemt profana ... essent alxis que i'orlginal Italia diu:
Siccome la mus/ca moderna t! sorta precipuamenle a servigio
profano. Y la traducclo llatina donada com oflclai en Ephemerides
liturgicat ( 1904, t. XVIII, 129), dlu : Quia vero recent/ores mus/cat
genus ad profanum usum proeclpue ortum sit... lo qual le un sentlt
ben lllstlnt de les traducclons citades.
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PUBLICACIO DE MUSICA RELLIGIOSA
Oompo11lcion• de F . Agiieras, Pbre; J . Cumellas Rib6; V . M .• G i bert; J. Bta. Lambert; J . Lamote de Grignon ; D. Mas y Serracant; Ll. Millet; N. Otano, S ..J. ; J. M.• Padr6, Pbre.; F . Pedrell; F . Pujol; v. Ripoll&•, Pbre.; A. Rodamilan11, Pbre.; LI. Romeu, Pbre.; J . Rubi; J . Sancho Marraco; E . Serra, Pbre.; B. Socia•; C . Taltabull; J . Valdes, Pbre.; etz .

J. Cumellas Rib6. - Dos trissagis Marians.

J. Rubi. - Sagrari de/ Altissim, chor "! cobles a

Trissagi a la Santfssima Trinitat.
Rossari, a dues veus.
v. M.a Gibert. - Motet a Jesus.
J. Bta. Lambert. - Lo Sant Angel Custodi, sol y
chor a una veu.
Dos Trissagis breus a la Mare de Deu, a dues
veus.
Quan vens de combregar, cantic a sol y chor.
Gloria a Maria, chor al unison .Y cobles a dues
veus.
Sant Lluis, a sol y chor al unison.
Cantic pera la Santa Comuni6, a sol y chor.
Cobriume de //ors, chor al unison y cobles a
dues veus.
J. Lamote de Grignon. - Cants espirituals.
Ont sou, Jesus?, a una veu.
D. Mas y Serracant. - Rosar-i, a una veu.
Motet a Jesus, a dues veus.
Lletreta a Maria, a dues veus.
Li. Millet. - Choral re/ligi6s d'ayre popular.
N. Otaflo, s. J.- Motets a Jesus.
] . M.• Padr6, Pbre. - Dues lletretes a la Verge:
I, Maria al eel guia; I I, A Maria.
Pujol. - Rosan· y Trissagi serdfic, a una veu.
A. Rodamilans, Pbre. - Rosa vera, a tres veus.
Entre I/iris, a tres veus.
LI. Romeu, Pbre. -Cansons de Nadal: I , Nadala;
I I, Oyda pescadors de Galilea ; Cans6 dels
Pastors.
CoNecci6 de goigs a la Mare de Deu, en istil
popular.

una veu.
Veniu a Maria, chor y cobles, a una veu.
J. Sancho Marraco. ~Jesus als homes, ~· sol y chor.
Cdntic pera avans de la Comuni6, a dos veus,
chor y cobles.
E. Serra, Pbre. - Tres trissagis breus la Santlssima Trinital, a dos ya tres veus.
Trissagi a la Verge Santlssima, a tres veus.
Dues llelretes a Maria: I, Sia vostra gran puresa ; I I, Oraci6 a Matia.
Dos motets al Sa gral Cor de Jesus: I, Quan el
sol surt a la serra; I I, De san ts y san tes do)~ ·
breviari.
Jesus, Joseph y Maria. choral pel poble.
Alabances al Santfssim, choral pel poble~
Noslra Senyora de la Merce, cantlc a dues veus.
B. Soclas. - Rosari Monts1rrat2, a dues veus: Parenostre, cine Ave-Maria y Gloria.
Trissagi a la Verge Santissima, a quatre vews
d'home ( Acomp. ad libitum ).
Trissagi solemne a la Santls.sima Trinilat, a tres
veus d'home, ab acompanyament d'orga o
harmonium y quintet de corda obligat.
Estimem al Senyor, a una veu y responement
choral.
Dues lletre!es a la Vuge; I, Sia vostra gran puresa; I I, Cobles al Cor de Marfa.
Dues l/etretes r.il Sagrat Cor di f•su.s: I, jestls,
Jeslls... ; II , Les colometes volen ...
C. Taltabull.- Sant Josep, a tres veus d'home.
Oracio, a quatre veus soles.

a

• Cada obra porta al peu de la primera plana el nombre de l'aprobaci6 diocesana.
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